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Nestandardizovany didakticky test je pro vyucujcho velmi dulezitym nastrojem, ktery odraz
kvalitu vyuky a uroven zaku. Jeho prednosti spocvaj v moznosti prizpusoben testu zakum, ktere
vyucujc zna a dokaze tak lepe komunikovat s trdou  pomoc pravidelneho overovan urovne
znalost a nasledneho hodnocen. Je proto dulezite, aby schopnosti sestovatele testu a prstup k
jeho tvorbe byli na patricne urovni. Tato psemna prace se faktorum a charakteristikam vytvaren
nestandardizovaneho didaktickeho testu venuje a poukazuje na vlastnosti testu, ktere jsou pro jeho
spravne sestaven a pouzit podstatne.
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Annotation
Non-standardized didactic test is a very important and powerful tool for a teacher. It reects
the teaching quality and also the level the students are on. Its advantages can be found in the
ability of readjusting the test to the students known by their teacher so he can communicate with
the class (among the others) by regular testing of so far reached knowledges and also over the
subsequent reviews and evaluation. Therefore, it is important that capabilities of test creator and
his approach to the creation are at appropriate level. This thesis contains an analysis of common
factors, characteristics and parametres of the test creation and it shows us what attributes are
essential for making and applying the test.
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Uvod
Komplexn vyuka na skolach vyzaduje nejen odborny vyklad od pedagoga, ale take pravidelne
overovan dosazenych znalost zaku. Toho muzeme doclit jednak ustn formou zkousen, ktera
poukazuje mj. i na vyjadrovac schopnosti zkouseneho, ovsem je casove narocna a je vyuzvana
zpravidla na konci delsho vyucovacho obdob pro komplexn a zevrubne overen zskanych vedomost.
Vce frekventovana a casove efektivnejs forma zkousen je psemna - nejcasteji v podobe didak-
tickeho testu.
Tematem teto bakalrske prace je problematika sestavovan nestandartizovaneho didaktickeho
testu. Mame-li tedy vytvorit dostatecne presnou konstrukci na zjisten vysledku vyuky musme
pouzvat osvedcene a prax overene metody vytvaren didaktickych testu.
Prvn odstavce teto prace se venuj zamyslen nad teori tvorby didaktickeho testu, tj. vlastnos-
tmi didaktickeho testu, smery praktickeho vyuzit vysledku testovan a druhy didaktickych testu.
V dals casti se rozebra teorie planovan testu, konstrukce testu a rozebraj se jednotlive typy
testovych uloh a jejich usporadan v testu.
V dals kapitole se rozebraj zpusoby overovan testu a zpusoby klasikace vysledku. Jedna z
kapitol je venovana prakticke casti, coz je sestaven didaktickeho testu na tema Snmac prvky a na







Pedagogika je veda o vychove a zkouma obecne zakonitosti vychovy, zatm co didaktika je teorie
vzdelavan a vyucovan, tj. zkouma vzdelavan jak ze strany zaku, tak i pedagogu. Didaktika se del
na obecnou a oborovou. Oborova didaktika je zamerena na vyuku vetsinou odbornych predmetu
(napr. technicka didaktika). Oborova didaktika se pak jeste muze stepit podle jednotlivych oboru,
ktere maj svoj specicnost na specialn didaktiky. V technickych predmetech tuto specialn di-
daktiku nazyvame didaktika odbornych predmetu.[4]
Clem vyuky odbornych predmetu je vychova k profesionalnmu chovan, navykum a osvojen si
odborneho nahledu, novych poznatku, dovednost a myslen v danem oboru.[4]
Cle vyuky odbornych predmetu se del podle toho, ktere oblasti osobnosti zaka se tykaj. Cle
vyuky se rozdeluj na:
 Poznavac cle (vzdelavac cle) - vymezuj vedomosti, intelektualn vedomosti a schopnosti;
 Cinnostn cle (vycvikove cle) - osvojovan psychomotorickych dovednost;
 Hodnotove cle (afektivn, emocionaln, postojove, vychovne) - vytvaren hodnotove orientace
a socialne komunikativn dovednosti.
Byvaj sem nekdy prirazovany i komunikativn cle, patr sem i \medialn gramotnost."
Prklady:
 Poznavac cle (vzdelavac cle)
{ uroven porozumen - odlis princip aditivnho a subtraktivnho msen barev;
{ uroven pouzit - navrhne, jak spravne nastavit kolorimetr, pro overen teorie aditivnho
resp. subtraktivnho msen barev.
 Cinnostn cle (vycvikove cle) - pomoc kolorimetru over principy msen barev;
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7 Hodnotove cle - zak vysvetl, k cemu je dobre znat principy msen barev.
Tato soustava clu ma byt:
 konzistentn = specicka (pokud je obecnym clem vyuky rozvoj logickeho myslen, nemuze
zak jen memorovat ucivo nazpamet);
 ma mt primerene cle, ale splnitelne pro zaka;
 ma byt jednoznacna, tj. cle maj byt formulovany jasne;
 ma byt kontrolovatelna, tj. hodnotitelna [!].
Megerova technika vymezovan vyukovych clu
Meger chape vyukovy cl jako zamysleny vysledek vyuky, ktereho ma byt dosazeno ve vymezene
etape vlastn vyuky. Doporucuje, aby cl obsahoval tri slozky:
 pozadovany vykon zaka;
 kvalita vykonu;
 podmnky, v nichz ma byt vykon realizovan;
{ rozsah pozadovaneho vykonu;
{ vymezen zpusobu resen;
{ vymezen pomucek;
{ prostred;
{ pozadavky fyzicke a psychicke.
 normu vykonu (Stanov minimaln uroven vykonu, o ktere lze rci, ze dostacuje vytycenemu
cli).[6]
Tato technika bude pouzita v tvorbe nestandartizovaneho test viz. 5.1.
Kapitola 2
Teorie didaktickeho testu
Vyucovac proces muzeme obecne chapat jako rzeny proces, ve kterem lze rozlisit dve zakladn
funkce:
 sdelovan novych poznatku, dovednost a zkusenost;
 kontrola mnozstv a kvality osvojenych vedomost a dovednost.[3]
Psemne zkousen zaku je jedna z nejvce pouzvanych zpusobu proveren osvojeneho uciva zaku.
Hlavn a nezamenitelnou vyhodou psemneho projevu je zcela objektivn znalost posouzen vysledku
pro vsechny zaky a moznost objektivne cselne vyjadrit dosazeny vysledek.[2]
Porovnavame-li ustn zkousen s psemnou zkouskou, musme si uvedomit, ze u ustnho zkousen
se predevsm projevuj schopnosti ustnho projevu. Je zde dostatek casu, takze zak nen v casovem
tlaku. Hlavnm problemem je nevyrovnanost otazek, pokud ustn zkouska nema dobrou strukturu
a citlivost a muze se tez projevit i subjektivn vztah zkousejcho k zakovi. Je zde ovsem mozny na
druhe strane i individualn prstup k jednotlivym zakum. Zavaznym nedostatkem je nedostatecny
cas na vyhodnocen a klasikaci a sami ucitele tento cas vnmaj jako ztratovy.[2]
Kontrola hloubky znalost zaku se da overovat zpetnou vazbou tzv. zpetnovazebnm kanalem [3]
a tm je prave kvalitne sestaveny didakticky test.
2.1 Nestandardizovany a standardizovany test
Je nutne rozlisovat didakticky test od ruzne psemne formy zkousen zaku, jako jsou proverky,
desetiminutovky, ci jine orientacn testy. Psemky, i kdyz je take nazyvame testy, vetsinou slouz
k jednomu pouzit na male skupine zaku (jedna az dve trdy). Psemka byva mensho rozsahu a
zpravidla ma jen jednoho autora, tj. vyucujcho ucitele. Psemka nemva profesionaln grackou
upravu, ani doprovodnou psemnou dokumentaci. Pravidla hodnocen jsou jednoducha, pokyny
jsou zakum sdelovany ustne a moznosti porovnan vysledku jsou omezeny vetsinou jen na danou
trdu.[2] Takoveto testy se nazyvaj nestandardizovane neboli ucitelske.[3]
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2.2. VLASTNOSTI DIDAKTICKEHO TESTU 9
Naproti nestandardizovanemu testu se didakticky (standardizovany) test vytvar dele za spoluprace
tymu odbornku. Byva rozsahlejs a je oznacovan jako test standardizovany [3]. Tento typ testu
byva dukladne overen a vetsinou ho vydavaj specializovane instituce. K testu se prikladaj presne
psemne pokyny pro zaky, zadavatele a hodnotitele. Moznost srovnan vysledku je o mnoho sirs a
vzhledem k tomu, ze techto testu se ucastn i nekolik skol, je pak mozne i matematicko-statisticke
zpracovan vysledku a hlavne je pak mozne porovnavat nejen zaky mezi sebou, ale i jednotlive skoly,
ci dokonce cele regiony.[2]
Denice didaktickeho testu:
Jak ji uvad P. Byckovsky (1982): Didakticky test je \nastroj systematickeho zjistovan (meren)
vysledku vyuky."
Didakticky test je vyzkouseny (overeny) soubor opakovane pouzitych uloh (polozek) sestavenych
z uciva tak, aby z prubehu a vysledku meren bylo mozno objektivne usuzovat na stupen a kvalitu
osvojeneho uciva u zaka ci trdy (eventuelne populace).[4]
Test vedomost a dovednost, nastroj k objektivnmu meren vysledku vzdelavan.[4]
2.2 Vlastnosti didaktickeho testu






Objektivnost se mysl snahu o vyloucen subjektivnch vlivu ze strany zkousejcho. I pri presne
a jednoznacne formulaci otazek odpada spatne pochopen otazek ze strany zaka.
Co se tyce validity, mame si polozit nasledujc otazky: Je ucelny? Mer to, co merit ma? Jinak
receno: Je to jista shoda mezi tm, co jsme chteli zjistit a tm co jsme opravdu zjistili.
Snaha o spolehlivost a presnost testu denuje, ze za stejnych podmnek by mel test poskytovat
stejne vysledky, tj. spolehlivost. Cm je test spolehlivejs, tm je vysledek mene zasazen nahodnymi,
docasnymi anebo kolsavymi vlivy. Nemelo by dochazet k velkym chybam meren, tj. presnost testu
(reliabilita). Zvysen reliability dosahneme konzistenc, tj. prbuznost otazek. Nemus se ale tm
zvysovat validita. Ulohy mohou totiz spolehlive overovat jine tema, nez ktere chtel test merit
2.3. SMERY PRAKTICKEHO VYUZITI V YSLEDKU TESTOVANI 10
napr. reliabiln test slovn zasoby nen validnm testem ovladan cizho jazyka.[5] Dalsm cinitelem
ovlivnujcm spolehlivost je pocet otazek. Cm vce, tm lepe.
K posouzen spolehlivosti testu se pouzva koecient reliability. Jeho hodnoty se pohybuj v
hodnotach od 0 (nepresnost a nespolehlivost) az k hodnotam do 1 (zde se blz uz velke spolehlivosti
a presnosti). Idealne by se tento koecient mel pohybovat okolo 0,80. Lepe se teto hodnoty dosahuje
pri vetsm poctu kladenych otazek. Vysoka hodnota tohoto indexu podporuje i validitu, i kdyz to
nemus byt zrovna jej zaruka.
Schopnost rozlisovat mezi zaky s ruznou urovn znalost a dovednost. Vysledky by mely
odpovdat urovni zaku od nejlepsch po nejhors, nikoliv vsak, aby vysledky byly jen dobre nebo
jen spatne. Toto kriterium je velice dulezite napr. na prijet na vysoke skoly, kde by se meli odlisit
zaci s vybornymi, strednmi a spatnymi znalostmi. Naproti tomu, pokud bude vyucujc overovat
pouze, zda-li zaci pochopili urcitou problematiku ve vykladu, aby se mohlo pokracovat v obtznosti
dale, nemus byt tento test tak citlivy (zjednodusene: pochopil-nepochopil.)
Citlivost se tez nekdy oznacuje jako diskriminacn schopnost nebo rozlisovac ostrost. Vyjadruje
se diskriminacnm indexem, ktery se pohybuje mezi {1; 1. Vysoke hodnoty tohoto indexu maj
takove ulohy, ktere spravne vyresili dobr zaci. Nulova hodnota je tam, kde na danou otazku
odpovedeli spravne dobr i spatn zaci, a zapornou hodnotu indexu maj ty otazky, na ktere
odpovedeli lepe slabs zaci. Nzky diskriminacn index byva casto u otazek prlis komplikovane
zadanych, nad kterymi dobr zaci slozite uvazuj a hledaj resen, zatmco slabs zaci se spse snaz
resen uhodnout. Takove otazky by ale do testu patrit nemely.[2]
Pod pojmem \ekonomicky" se ma na mysli cas testovaneho a testujcho, vynalozene nancn
prostredky a i prakticnost ve smyslu vcenasobne vyuzitelnosti.[2]
2.3 Smery praktickeho vyuzit vysledku testovan
Noll et.al., 1979 uvad jedenact moznych duvodu testovan:
 Zarazen zaka ve skolskem systemu;
 Homogenn seskupovan zaku uvnitr skol - diferenciace;
 Diagnoza a naprava;
 Poradenstv a poradenska intervence;
 Klasikace a hodnocen zaka;
 Hodnocen osnov a ucebnch programu;
 Zvysovan motivace;
 Identikace vyjimecnych det (a to v obou smerech { jak handicapovanych, tak nadanych);
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 Dokumentace usil a vysledku skoly;
 Rust kompetence ucitelu.
{ snaha o vytvaren vlastnch testu;
{ zpetna vazba o efektivite vlastnch vyukovych metod;
{ leps orientace v individalnch schopnostech zaku.
 Vyuzit v pedagogickem vyzkumu. [5]
2.4 Druhy didaktickych testu
Nejstarsm typem testu je standardizovany na normy orientovany didakticky test. Pro prakticke
potreby se ve skole vyvinul test odlisne koncepce, tzv. kriterialn test.
Testy hraj dulezitou roli pri vstupnm hodnocen, formativnm hodnocen. Zjistuje v prubehu
vyuky chyby a neuspech zaku a formuje tak dals vyuku. Diagnosticka analyza slouz ke zjisten
nedostatku a jejich nasledneho odstranen ve vyuce a k vystupn hodnocen.[5]
Testy se samozrejme vytvarej podle ruznych kriteri, zalez, co od nich ocekavame. Mohou byt
vstupn, prubezne, mono nebo poly-tematicke, vystupn, rychlostn, rozlisujc nebo overujc, atd.
Zalez vzdy na tom, co je potreba v te urcite situaci otestovat.
Testy rozlisujc a overovac
K zakladnm testum patr testy rozlisujc a overovac.
Testy rozlisujc jsou nazyvany testy relativnho vykonu a vykon zaka je posuzovan vzhledem
k populaci testovanych, tj. slouz ke vzajemnemu porovnan zaku. Zde je potreba velke citlivosti
testu. Vetsinou se jedna o prijmac testy.
Naproti tomu overujc testy jsou nazyvany testy absolutnho vykonu a overuje se zde vykon
vzhledem ke vsem moznym uloham, ktere ucivo reprezentuj. U nas se prevazne pouzvaj testy
rozlisujc.[3] Tyto testy pomeruj vykon zaka s predem danymi kriterii.[2] Zde nejde ani tak o
srovnan zaku navzajem, jako spse o zvladnut a plne pochopen probraneho uciva. Byva zde casto
stanovena minimaln hranice, kterou mus zak prekrocit, aby uspesne testem prosel.
Testy vstupn, prubezne a vystupn
Vstupn testy se pouzvaj na zacatku vyuky pro zjisten urovne znalost zaku. Prubezne di-
dakticke testy pouzva vyucujc v prubehu ucebnho procesu jako zpetne vazby na kvalitu vyuky.
Vystupn didakticke testy jsou urceny na zaver vyuky jako system hodnocen zaku.[3]
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Vstupn test pro predmet Informacn zdroje [9]
1) Pouzvate WWW stranku Ustredn knihovny CVUT?
ano ?
ne?
2) Pouzvate online katalog knihoven CVUT?
ano ?
ne?
3) Pouzvate online katalogy jinych knihoven?
ano ?
ne?
4) Vte, jak zjistit, ktera knihovna ma ve fondu urcity casopis?
ano ?
ne?
5) Vte, jak zskat knihu, ktera nen ve vas knihovne?
ano ?
ne?
6) Umte pouzt Booleovy operatory?
ano ?
ne?
7) Pouzvate pokrocile vyhledavan v Googlu?
ano ?
ne?
8) Vte, jake jsou formaty (styly) pro psan bibliograckych citac?
ano ?
ne?
9) Pouzvate nektery z generatoru citac?
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ano ?
ne?
10) Vte, co je copyright?
ano ?
ne?
11) Vte, co znamena zkratka CCL?
ano ?
ne?
Prubezny test pro predmet Informacn zdroje [9]
1) Najdete zaznamy ke svemu tematu v databazi ScienceDirect, z vysledku vyberte druh
dokumentu - clanek v casopisu - a vytvorte jeho bibliograckou citaci podle normy CSN
ISO 690 (popiste tento clanek jako tisteny dokument podle prkladu v odkazech nze).
2) Na webove strance vydavatele Elsevier najdete pokyny pro autory vybraneho casopisu
z ukolu 1, otevrete Guide for Authors a vytvorte bibliograckou citaci stejneho clanku
podle techto pokynu. www.elsevier.com
3) Najdete na Internetu relevantn elektronicky clanek ke svemu tematu a vytvorte bib-
liograckou citaci podle normy CSN ISO 690-2 s vyuzitm generatoru citac
http://www.citace.com/generator.php
4) Ke stejnemu elektronickemu clanku z ukolu 3) vytvorte bibliograckou citaci s vyuzitm
generatoru Turabian Citation Maker http://www.eturabian.com/turabian/index.html
Zaverecny test pro predmet Informacn zdroje [9]
Zatrhnete prosm spravnou odpoved. Vzdy jen jedna odpoved je spravna. Test muze
byt absolvovan pouze jedenkrat.




2. Do skupiny proximitnch (pozicnch) operatoru je mozne zaradit vyraz (znak)
 AND NOT
 NEAR
3. Znak \ *" nalez mezi
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 Proximitn (pozicn) operatory
 Booleovske operatory
 Operatory kracen (truncation)
4. \Stop-slova" oznacuj
 Seznam slov, podle kterych nelze vyhledavat
 Seznam slov, ktera urychl vyhledavan
 Seznam vyrazu pro ukoncen vyhledavan
5. Relevantn dokument je
 Dokument, ktery odpovda nasemu pozadavku
 Kazdy dokument, ktery je obsazen v databazi
 Dokument, ktery je nadbytecny
6. Do citacnch rejstrku Web of Science (ISI Web of Knowledge) jsou casopisy vybrane
na zaklade
 Periodicity casopisu
 Poctu stran casopisu
 Mry citovanosti
7. Pod pojmem \sigla" se skryva
 Specicka znacka knihovny
 System sede literatury
 Oznacen msta dokumentu v regalu
8. Zkratka EDD ve sluzbach Ustredn knihovny CVUT znamena
 Elektronicky druh dokumentu
 Elektronicke dodavan dokumentu
 Napoveda pro praci s databazemi
9. Pravidla pro bibliogracke citace se tykaj
 Sede literatury (vyzkumne zpravy, disertacn prace. . . )
 Vsech tistenych i elektronickych dokumentu
 Vsech tistenych dokumentu
10. Pri vyuzit dokumentu zverejnenem na Webu
 Je treba citovat podle prslusne normy (stylu)
 Stac uvest URL




Tvorba didaktickeho testu se rozdeluje do tr etap - planovan testu, konstrukce testu a overovan
testu.[3] Na zacatku je potreba si polozit zakladn otazky :
 K jakemu ucelu ma didakticky test slouzit? (co chceme testovat);
 Jak toho dosahneme? (zkousme znalosti do praxe nebo spse zkousme analyzu a syntezu
probranych poznatku);
 Stanovit si priblizny casovy limit.
V praxi to znamena, ze si hned na zacatku musme ujasnit, co chceme presne zkouset. Na jakou
uroven znalost se chceme testem zamerit a kolik uloh bychom meli navrhnout.
Nemeli bychom hned zact s navrhovanm jednotlivych uloh, coz snadno vede k nevyvazenemu
didaktickemu testu, ktery pak nevystihne rozsah celeho uciva. Upresnen otazek pro didakticky
test se muze uskutecnit pomoc dvou technik - techniky specikacn tabulky a techniky seznamu
vyukovych clu.[3]
V mnou vytvorenem testu 5.1 pouziji techniku seznamu vyukovych clu.
Pri technice specikacn tabulky musme znat ucel testovan, testovane ucivo a clovou skupinu
zaku a rozhodnout si, co bude obsahem testu. Zda nas bude vce zajmat pametn osvojen uciva
nebo spse porozumen problemu a do jake hloubky probraneho uciva se chceme testovat, ci jestli
se zamerme na aplikaci naucenych znalost do praxe nebo se spse zamerme na analyzu a syntezu
probranych poznatku.
Presnejs technikou je technika seznamu vyukovych clu. Je to mnohem narocnejs zpusob,
protoze je potreba zformulovat co nejvce vyukovych clu.
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3.2 Konstrukce testu
V teto casti testu jiz autori vytvarej konkretn otazky. Mus se rdit zakladnmi pravidly:
 shoda ulohy se zadanym specickym clem a jej validita;
 vecna spravnost a jednoznacnost spravne odpovedi;
 technicka kvalita ulohy;
 otazky by nemely byt na sobe zavisle, aby zak po nezvladnut jedne otazky nebyl schopen
pokracovat v testu;
 uloha ma mt jasne a presne resen;
 obtznost ulohy;
 proveden odhadu casove narocnosti testu;
 volba zpusobu hodnocen jednotlivych uloh a celeho testu specikacn tabulkou;
 sestaven zaznamoveho archu, do nehoz zaci zapisuj resen uloh;
 popis organizace testovan (vymezen povolenych pomucek);
 nemely by se zarazovat do textu \chytaky";
 pozor na citliva temata zdravotn, socialn ci nabozenska;
 nepouzvat dvoj zapor;
 vytvaret otazky v ruznych variantach;
 vyhybat se uloham kvzoveho charakteru. [2][6]
Zasadne by do testu nemely prijt otazky na znalosti a dovednosti mimo ramec vyuky ve skole.
Nemela by byt genderova zatzenost ulohy, coz znac, ze vysledky chlapcu a dvek mohou byt odlisne.
Chlapci vetsinou odpovdaj lepe na otazky politicke a technicke, dvky zase se lepe orientuj v
rodinnem zivote, psychice jedince a socialnch vztazch. Napr. pokud neproberu problematiku
pajen a presto zadam do testu otazky, tykajc se tohoto tematu, pravdepodobne cast chlapcu na
tuto otazku bude schopno spravne odpovedet, jelikoz se s touto problematikou setkalo doma v dlne
s otcem, narozdl od dvek.
Pri hodnocen testu mame zasadne pouzvat bodovy system, ne znamky. Chceme-li vysledky
prevest na klasikaci znamek, pripravme predem klasikacn klc. U testu sestavenych z ob-
jektivnch uloh (otevrenych, se strucnou odpoved a z uzavrenych uloh) se nedoporucuje velka
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rozdlnost bodu, jen binarn zpusob (spravna odpoved 1 bod { nespravna 0 bodu). U testu se
sirokymi ulohami se kazde otazce prirazuje vets pocet bodu (5{10) a z toho se pak sraz podle
poctu chyb nebo neuplnosti odpoved. Je-li test sestaven z obou cast (objektivn i siroke ulohy),
ma se kazda cast hodnotit zvlast.[6] Test dame k posouzen kompetentnm osobam, prpadne jej
overme na vzorku populace.
Velice casto se operuje s nazorem, ze casovy limit se vol tak, aby prerusil jen nejpomalejs
zaky, kter maj nejslabs vedomosti a lepsch vysledku by stejne nedosahli.[3] Pro praxi uvad autor
Byckovsky [6] orientacn hodnoty casu k resen jednotlivych druhu testovych uloh. Ocasovan bylo
pouzito i v testu 5.1




psana odpoved v rozsahu 1-2 stran 12 - 25 2 - 3
psana odpoved v rozsahu 1/2 strany 8 - 12 4 - 6
produkcn
kratke
(bez nebo s velmi jednoduchym vypoctem) 0,5 { 1 40 - 60
dels (s vypoctem, kreslenm, atd.) 1 - 5 10 - 30
s vyberem odpoved
vypocet nevyzadujc 0,5 { 1,5 30 - 50
vypocet vyzadujc 1 { 5 10 { 30
prirazovac 1 { 2 20 { 40
doplnovac 0,5 { 1 40 { 60
dichotomicke 0,5 { 1 40 { 60
usporadac 0,5 { 1 40 { 60
3.2.1 Pozadavky a doporurucen na sestavovatele testovych uloh
Kazdy, kdo navrhuje a sestavuje testove ulohy, mus mt siroke a hluboke znalosti predmetu.
Mus dobre rozlisovat mezi podstatnou a dulezitou cast uciva a mezi okrajovymi informacemi. Je
dulezite, aby si vsmal, co dela zakum potze, v cem se nejvce chybuje a co potrebuje detailnejs
vyklad. Pri sestavovan planu vyukovych clu mus mt jasno, co je nezbytne penzum osvojenych
znalost. Ucitel by se mel take zamyslet nad svymi zaky z pedagogickeho a psychologickeho hlediska
a prizpusobit pak obtznost i casovou narocnost navrhovanych uloh. Mel by i ovladat dobre slovn
a grackou komunikaci. Mel by tez ovladat i techniky navrhovan testovych uloh.[6]
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Obecne lze pozadavky na zkousky a testy shrnout do nasledujcch bodu: (pojmy vysvetleny
dale)
 jasne formulovany cl;
 dostatecna myslenkova struktura;
 gradace v obtznosti otazek;
 nema dochazet jen k pasivn reprodukci uciva (nemaj se zjistovat jen formaln vedomosti);
 srozumitelnost, jasnost a presnost kladenych otazek;
 nezasahovan vnejsch vlivu pri zkousce;
 hodnocen ma byt objektivn a srozumitelne;
 casova uspora.
Veskere zkousen ma byt plynule spojeno s procesem ucen. Jakekoliv zkousen ci test by se
nemel zamerovat jen na reprodukci uciva, ale ma podporovat aktivn a tvorivou cinnost zaku, ma
rozptylovat negativn obavy zaku ze zkousen.[4]
Komenda [7] dava velice strucne a prehledne body, kterymi by se mel rdit sestavitel testu.
Doporucen v prpade \kratke odpovedi"
{ nechat doplnovat jedine slovo;
{ neuzvat celych fraz prevzatych z ucebnic;
{ dbat na jednoznacnost otazky;
{ editovat a redigovat text polozky prehledne a tak, aby se subjektu pohodlne odpovdalo;
{ predepsat pozadovanou presnost v prpade vypoctu;
{ zadan matematickych uloh nezatezovat technickymi detaily, ktere jsou nepodstatne.
Doporucen v prpade polozky \spravne - nespravne"
{ pravdivost tvrzen mus byt bezpodmnecna, bez vyjimek;
{ polozka je zadana prehledne;
{ text se neprebra z ucebnice.
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Doporucen v prpade polozky \volba z nabdek"
{ kmen polozky by mel mt podobu prme otazky nebo neuplneho tvrzen, ktere ma subjekt
volbou alternativy doplnit;
{ do kmene polozky je treba zahrnout vsechna slova, ktera by jinak bylo treba opakovat v
kazde alternative;
{ kde je mozne, vyhybat se negativn formulaci kmene;
{ nabzene odpovedi by mely stylisticky navazovat na formulaci kmene polozky;
{ vsechny distraktory by mely byt pro toho, kdo tema testovane neovlada, stejne prijatelne
a \pritazlive";
{ vyhybat se vysoce specialnm, technicky narocnym distraktorum;
{ nepouzvat nabdek odpoved, ktere se prekryvaj nebo dokonce jedna druhou obsahuj;
{ pouzvat distraktor \zadna z uvedenych moznost" jenom v prpade polozek, pro nez
nepochybne spravna odpoved existuje;
{ nabdnute odpovedi usporadat logicky { sestupne, vzestupne a podobne, ale neumistovat
spravnou odpoved ve vce polozkach soustavne na tutez pozici;
{ dotazuje-li se polozka na spravnou denici \neceho", je treba \neco" uvest v kmeni a
ruzne denice nabzet formou alternativ odpovedi;
{ nepredkladat jako polozku typu \multiple-choice" (vyber z nekolika nabdek) tj. nekolika
polozek typu \true { false" (uloha se sklada z konstatovan jisteho faktu, tvrzen, jehoz
spravnost ma zkouseny subjekt potvrdit anebo s nm vyslovit nesouhlas).
Doporucen v prpadu polozky typu \usporadan"
{ do teze polozky zarazovat k sobe jenom homogenn podnety a homogenn odpovedi;
{ nesestavovat dlouhe seznamy podnetu a odpoved;
{ podnety i odpovedi usporadat co nejprehledneji;
{ zamer usporadan formulovat srozumitelne;
{ usporadan nemus byt vycerpavajc, seznam podnetu nemus byt stejne dlouhy jako
seznam odpoved;
{ polozka muze mt grackou podobu, nedoporucuje se forma kresleneho humoru, protoze
zkouseny subjekt by nemel byt rozptylovan.
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3.3 Testova uloha
Nejmens cast testu je testova uloha nebo-li testovy ukol, v praxi se zjednodusene nazyva
\otazka", \prklad" nebo \ukol".







Instrukce podava navod, co ma zak delat a jak postupovat. Vychoz text se pouzva tam,
kde ma navodit urcity problem nebo situaci, z ktere se pak vychaz pri resen uloh nebo se ma jen
interpretovat (napr. v jazyce) nebo navozuje urcitou situaci. Kmen ulohy je zadan ve forme otazky,
at uz na doplnen slovnm nebo jen zaskrtnut z nabzenych alternativ. Alternativy jsou vyberem z
resen. Distraktory jsou oznacen pro nespravna resen v ulohach s vyberem odpoved.[2]
3.3.1 Ulohy uzavrene a otevrene
Ulohy muzeme rozdelovat podle mnoha ruznych hledisek. Podle zpusobu jakym, zak ulohu res,
je delme na ulohy uzavrene a otevrene. V uzavrenych ulohach se nabz vzdy nekolik alternativ, z
nichz si zak vybra jen jednu nebo i vce spravnych odpoved.
Vyhodou uzavrenych uloh je:
{ velka objektivita;
{ rychle vyhodnocen;
{ vhodne i pro zaky s horsm vyjadrovanm a problemy se psanm.
Nevyhody uzavrenych uloh:
{ nelze posoudit dovednosti produktivn povahy (vytvorit napr. schema zapojen);
{ problem zaku nejistych, hledajcch vsechny alternativy a chytaky;
{ predevsm v technickych oborech nelze vysledovat myslenkovy postup zaka vedouc ke
spravne odpovedi;
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{ lze i snaze opisovat.
Nekdy lze i spravnou alternativu uhodnout, zvlaste tam, kde mezi nespravne odpovedi se pro
nedostatek jinych moznost mus napsat zcela jasne nespravne odpovedi.
Mezi vyhody otevrenych uloh patr:
{ moznost testovan predevsm dovednost produktivn povahy;
{ zak zde mus odpovdat jiz v termnech odborne terminologie.
V otevrenych ulohach mus naopak zak odpoved sam vytvorit (vypocet nebo i kousek textu)
Mezi nevyhody patr:
{ jasne a jednoznacne zadan;
{ objektivita pri posuzovan odpoved mezi jednotlivymi posuzovateli (kriteria posouzen
by mela byt na zacatku velice presne stanovena);
{ nekdy muze byt problem u komunikacne slabsch zaku;
{ hodnocen techto uloh je casove i personalne narocnejs.
U nejednoznacneho zadan hroz, ze zak poda trochu jinou odpoved, nez jakou zkousejc ocekava.
3.3.2 Tvorba uzavrenych testovych uloh
Nejcasteji pouzvane typy uzavrenych testovych uloh jsou nasledujc: Prvnm typem uzavrenych
testovych uloh jsou ulohy s dvouclennou volbou (dichotomicke). Jejich vytvoren se muze jevit jako
snadne, protoze se jedna o vyber mezi dvema alternativami (zde ma zak 50% sanci na uspech).
Dalsm typem testovych uloh jsou ulohy s vyberem vce odpoved. U tohoto typu uloh vol vetsinou
zak z vce odpoved, takze riziko, ze jen \uhodne" spravnou odpoved je mens.
Del se na dve skupiny:
 ukoncena otazka - zakovi je nastnena nejaka situace a ma zde nekolik alternativ, z nichz pak
vybra spravnou odpoved;
 nedokoncena veta - alternativy zde doplnuj dane tvrzen.
Patr sem take ulohy prirazovac a usporadac.
Dalsm typem testovych uloh jsou ulohy prirazovac. Tyto ulohy jsou tvoreny vetsinou dvema
seznamy pojmu, ktere spolu souvis a zak prirazuje odpovdajc pojmy k sobe, to proveruje jiz velice
konkretn znalosti. V jednom sloupci ma byt vzdy vets nabdka, aby se zakovi hure prirazovaly
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jednotlive polozky. V ulohach usporadacch se predlozene pojmy mus sestavit podle urciteho
predem stanoveneho kriteria. [2]
 Prklad dichotonickych uloh; V dichotonickych ulohach vybra zak pouze ze dvou alter-
nativ: ano - ne, mohl - nemohl, atd.
Jednotkou tlaku je pascal.
ano
ne
Naboj v radkovem senzoru CCD se posouva prilozenm napet:
vyssho
nizsho
 Ulohy s vyberem odpoved.
{ ulohy s jednou spravnou odpoved;





{ ulohy s jednou nejpresnejs odpoved;
Termodynamika
 podle tretho zakona termodynamiky je entropie kazde krystalicke latky rovna nule
pri teplote 0K;
 podle tretho zakona termodynamiky je entropie kazde idealne krystalicke a dokonale
ciste latky rovna nule pri teplote 0 C;
 podle tretho zakona termodynamiky je entropie kazde idealne krystalicke a dokonale
ciste latky rovna nule pri teplote 0K.
{ ulohy s jednou nespravnou odpoved;
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{ ulohy s vcenasobnou odpoved;
 tunelovym jevem (tez kvantove tunelovan), pri nemz castice porusuje principy kla-
sicke fyziky tm, ze prochaz potencialovou barierou, ktera je vyss nez energie castice;
 vytvorenm diodoveho PN prechodu polarizovaneho v zavernem smeru vnejsm napetm;
 prilozenm vyssho kladneho napet na elektrodu sousednho kondenzatoru.
{ situacn ulohy;
Situacn ulohy jsou zvlastn modikac uloh s vyberem odpoved. Pravdepodobnost uhod-
nut spravne odpovedi u techto uloh je velmi mala.
Doplnte chybejc cslo do cselne rady: 0 5 3 8 6 11 9 ............
{ prirazovac ulohy;
Jsou zde uvedeny dve mnoziny ruznych pojmu a zak hleda souvislosti mezi nimi a snaz
se je navzajem priradit.











Zde se ulohy skladaj postupne podle nejakeho hlediska







3.3.3 Tvorba otevrenych testovych uloh
Ulohy mohou mt strucnou odpoved a del se nasledne na charakter odpoved produkcnch (zde
se ocekava vytvoren odpovedi na prmou otazku) a na odpovedi doplnovac, kdy je potreba otazku
doplnit.
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Ulohy mohou byt tez se sirokou odpoved. Ty se spatne objektivne posuzuj a lze je doporucit
spse ke zkousen vyssch urovn osvojen uciva. Casto se oznacuj jako esej testy. Muzeme je take
delit na nestrukturovane a strukturovane.[6]
3.4 Usporadan uloh
Ulohy muzeme usporadat ruznymi zpusoby.
 podle druhu uloh;
 podle povahy vyukovych clu;
 usporadan podle obtznosti - zacname od snadnejsch k slozitejsm;
 usporadan podle sledu probrane latky.
Nejprve testujeme konkretn poznatky, pak znalosti obecne a abstraktn a nakonec se maj testovat
ukoly na aplikaci, analyzu a syntezu.
Je vzdy lepe, je-li test sestaven jen z jednoho druhu uloh. Pokud je nezbytne pouzt vce typu




 ulohy se strucnou odpoved;
 ulohy s vyberem odpoved;
 trsy uloh s vyberem odpoved;
 ulohy s sirokou odpoved.
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Prklady otevrenych uloh:
 Otevrene siroke ulohy; U techto uloh se vyzaduje co nejrozsahlejs objasnen zadaneho
tematu zakem (samozrejme s prihlednutm na vek a znalosti zaka). Je dobre zde vymezit
pozadavky na odpoved. Jedna se zde o overovan hlubsch znalost a dovednost a jsou proto
vhodnejs spse na stredn skolu.
Napr.:Popiste a nakreslete schema televizn obrazovky typu Trinitron
 Otevrene ulohy se strucnou odpoved; Tyto odpovedi vyzaduj od zaka jiz sice kratke,
ale pomerne presne samostatne vyjadren. Nejcasteji se jedna o denici, vzorec, poucku, vycet
vlastnost atd. Podle druhu odpovedi se otevreneulohy se strucnou odpoved del na dva typy:
{ produkcn - zak se vyjadruje samostatne k zadane uloze;
Popiste rozdl mezi skalarnmi a vektorovymi fyzikalnmi velicinami.
{ doplnovac - vetsinou se doplnuje jen jedno slovo.
Watt je jednotkou ...........
Otevrene ulohy se strucnou odpoved se povazuj pro zaky za narocnejs nez ulohy s
vyberem odpoved.
Kapitola 4
Overovan a optimalizace didaktickeho
testu
4.1 Overovan testu
Pokud se jedna o test sirokeho vyuzit, (napr. maturitn testy), mus se nejdrve takovyto test
overit (tzv. pilotaz). Nejdrve by ho meli overit recenzenti a pak by se mel vyzkouset na nejakem
vzorku zaku. Je zde ale samozrejme problem s vyzrazenm, takze je nutno testovat po castech.
4.1.1 Posuzovan obtznosti a citlivosti didaktickeho testu
Pri analyze vlastnost testovanych uloh nas predevsm zajma obtznost uloh, jejich citlivost a
tzv. nenormovane odpovedi. Pokud budeme znat obtznosti jednotlivych uloh, muzeme otazky v
testu usporadat od nejlehc po nejtezs otazky. Tak namotivujeme zaky k tezsm otazkam ke konci
testu. Citlivost rka, jak dobre je otazka schopna rozlisit mezi lepsmi a horsmi zaky. Zaky vetsinou
rozdelme na leps a hors az podle celkoveho vysledku v testu. Na spravne formulovanou otazku by
leps zaci meli odpovdat spravne casteji nez zaci slabs. Proto v testu, ktery se objevuje v prakticke
casti teto prace, je ke kazde otazce vypoctan index obtznosti P a ULI koecient citlivosti.
Nenormovane odpovedi jsou odpovedi vynechane a nespravne. Pri rozboru vynechanych odpoved
se jedna budto o neznalost uciva, nepochopen formulce ulohy, ci nedostatek casu k vypracovan
odpoved. V literature se uvad, ze je potreba venovat zvysenou pozornost tem otevrenym uloham,
ktere vynechalo 30  40% zaku. U uzavrenych uloh je to jiz nad 20%.
U rozboru nespravnych odpoved je nutno prekontrolovat v prpade uloh s vyberem odpoved,
jsou-li vsechny nabdnute distraktory (nespravne odpovedi) dostatecne atraktivn, coz znamena, ze
zaci vybraj ze vsech nabdnutych odpoved. Vyber dostatecneho poctu atraktivnch distraktoru
byva v prpade uzavrenych uloh nejvets problem, a prave proto v oblasti tak uzke specializace
jakou je obrazova technika to byva nekdy temer nemozne, proto jsem do sveho didaktickeho testu
volila otazky spse otevreneho charakteru. Uvedu prklad:
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Vhodnou volbou tr zakladnch barev pro aditivn msen jsou:
 cervena, zelena, bla;
 cervena, modra, zluta;
 cervena, zelena, modra;
 zelena, modra, zluta.
Spatne na tuto otazku muze odpovedet jen nekdo, kdo nebyl ani na jedne hodine kolorimetrie
nebo nema o studium sebemens zajem. 99% zaku tuto otazku zodpov hned po prvn hodine, je
to naprosty zaklad.
Pri pilotazi se zjistuje, jaka je obtznost ulohy. Ta se vypocta z poctu zaku, kter ulohu uspesne
vyresili.[2] Vypoctava se budto index obtznosti (vychaz se z poctu zaku, kter odpovedeli spravne)
anebo se uvad hodnota obtznosti (vychaz se z poctu zaku, kter odpovedeli chybne).
Obtznost ulohy se vyjadruje indexem obtznosti P. Odvozuje se od poctu zaku, kter ulohu
uspesne ukoncili.
P = 100  ns
n
(4.1)
kde ns je pocet zaku se spravnou odpoved a n je celkovy pocet zaku.
Lze pouzt i hodnotu obtznosti Q. Ta se odvozuje od poctu zaku, kter ulohu vyresili chybne.
Q = 100  nch
n
; (4.2)
kde nch je pocet zaku ve skupine, kter odpovedeli chybne a n je celkovy pocet zaku. Mezi indexem
obtznosti a hodnotou obtznosti plat vztah:
P +Q = 100 (4.3)
Cm je uloha obtznejs, tm je hodnota obtznosti vets a index obtznosti mens. Mezi nej-
obtznejs ulohy patr ty, u nichz je hodnota obtznosti je vyss nez 80. Nejsnadnejs se naopak
pohybuj okolo hodnoty obtznosti 20. Otazky blzc se hodnote 0 by v testu nemely vubec byt.
Naproti tomu se doporucuje zaradit alespon jednu otazku blzc se hodnote 0 pro uklidnen zaku
na zacatku testu.[2]
Dalsm problemem, a to nejen u velkych didaktickych testu, je paralelita nekolika verz toho
sameho testu (nekdy i jinak nazyvanych ekvivalentn formy testu). Casto se stava, ze je u techto
paralelnch testu jedna verze testu tezs nez druha, protoze ve snaze zkontrolovat stejnou vedomost
se nekdy nelze ptat zcela jinymi otazkami a jina nez prma formulace muze byt pro zaka zavadejc.
Proto je leps volit zmenu porad uloh v testu, i kdyz zde by mela byt dodrzena zasada vzrustajc
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obtznosti zadanych otazek. Dals moznost zmeny porad uloh muze byt zmena porad nabdek
odpoved. Lze vytvorit i obmenu udaju v zadan ulohy.
ULI koecient
Pri vyhodnocovan testu je dobre si nekdy overit citlivost testovane ulohy. K tomu se pouzvaj
metody vypoctu koecientu citlivosti.
Nejjednodussm ukazatelem citlivosti je koecient ULI (upper-lower-index). Da se pouzt i tam,
kde se jedna o nestandardizovany test v bezne praxi, protoze je velice jednoduchy.[3]
Vychaz z rozdlu mezi obtznost ulohy ve skupine lepsch a ve skupine horsch zaku. Testy se
rozdel podle dosazenych vysledku na dve skupiny - na leps zaky a hors zaky. Vypocta se, kolik
zaku v leps skupine odpovedelo na zkoumanou otazku spravne, a od toho se odecte, kolik zaku z
hors skupiny odpovedelo spravne, a vydel se celkovym poctem zaku. Pokud to provedeme u vsech
testovanych otazek, bylo by idealn, kdyby otazek s obtznost 30   70 byl ULI koecient alespon
0; 25 a uloh s hodnotou obtznosti 20  30 a 70  80 byl ULI koecient alespon 0; 15.[2]
Dals typem testu je tzv. tetrachoricky koecient citlivosti. Tetrachoricky koecient citlivosti
je oproti ULI koecientu spolehlivejs, ale pracnejs metodou vypoctu koecientu citlivosti. Zde
se mus pro kazdou testovanou ulohu sestavit ctyrpoln (tetrachoricka) tabulka. Oznacen je kazdy
kvadrant a; b; c; d. Kde a je skupina lepsch zaku, ktera odpovedela spravne, b je skupina lepsch
zaku, ktera odpovedela spatne, c je skupina horsch zaku, ktera odpovedela spravne, a d je skupina
horsch zaku, ktera odpovedela spatne.
Polozkova analyza ma za ukol odhalit nevyhovujc ulohy, ktere mohou byt budto velice snadne,
nebo naopak velice obtzne, nebo i ulohy, kdy vce zaku neuvedlo zadnou odpoved. Patr sem i
uzavrene ulohy, kdy nabdnute spravne alternativy nikdo nezvolil.[2]
4.1.2 Analyza nenormovanych odpoved
Vedle posuzovan obtznosti a citlivosti testovanych uloh se provad tez analyza tzv. nenor-
movanych odpoved[6], tj. rozbor odpoved vynechanych a nespravnych. U otevrenych uloh by se
mela venovat zvysena pozornost u odpoved, ktere vynechalo vce nez 30 40% zaku. U uzavrenych
uloh je to asi 20%.
Co se tyce rozboru nespravnych odpoved u uzavrenych uloh, je situace jednoducha. Ten dis-
traktor, ktery nikdo nevol, by mel byt z testu vyloucen. U otevrenych uloh, je situace trochu
jina. V techto prpadech se maj chyby rozdelit do dvou kategori, na tzv. zakladn a vedlejs
chyby. Zakladn chyby vychazej z nezvladnut a nepochopen uciva, vedlejs chyby jsou nahodne a
nesouvisej s pochopenm uciva.[3]
Na zaklade nenormovanych ci polozkovych analyz lze obecne doporucit pravidla pro vyloucen
nevhodneho zadan:
 uloha je prlis obtzna nebo prlis snadna (Q je vets nez 80 nebo mens nez 20);
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 uloha malo rozlisuje mezi zaky s dobrymi a spatnymi vedomostmi (koecient citlivosti d je u
stredne obtznych uloh mens nez 0,25);
 v uloze je prlis mnoho vynechanych odpoved (u otevrenych vce nez 30-40%, u uzavrenych
vce nez 20%);
 pocet vedlejsch chyb prevazuje nad poctem hlavnch chyb;
 zaci nevybraj ze vsech nabdnutych distraktoru v uloze.[3]
Pro analyzu lze pouzt napr. Kuderuv- Richardsonuv test spolehlivosti. Je-li V mens nez 30%,
muzeme aritmeticky prumer povazovat za dobrou charakteristiku trdy a lze rci, ze vysledky testu
jsou vyrovnane.
Je-li V vets nez 50%, pak to ukazuje na velkou nesourodost trdy.[3]
4.2 Klasikacn stupne
Klasikace zaku predstavuje jeden z nejdulezitejsch faktoru didaktickeho testu (ale i dalsch
forem zkousen) a ma nekolik funkc. V prvn rade se jedna o material pro vyucujcho, na jehoz
zaklade je mozno jednou za dels casove obdob - zpravidla ctvrtlet ci pololet - aproximovat zakovy
vysledky a tak dotycneho informovat o prpadne potrebe vetsho usil, aby na konci roku nevzniklo
riziko zakova propadnut. Za druhe, dlc znamky reektuj kvalitu znalost v jednotlivych tematech
a okruzch daneho predmetu. V neposledn rade se take jedna o mertko mezi zaky ve trde a
v idealnm prpade by mela takova klasikace motivovat zaky, tedy presvedcit ty mene uspesne,
aby se snazili zlepsit a dostat se na uroven lepsch spoluzaku. K tomu abychom mohli zaka co
nejobjektivneji klasikovat, potrebujeme nejaky system, podle ktereho urcme klasikacn stupne.
Takovych prstupu ke klasikaci nabz pedagogika hned nekolik:
 Intuitivn prstup
K urcen klasikacnch stupnu muzeme pristupovat ciste subjektivne, intuitivne. Je zde ovsem
riziko, ze pedagog nebude schopen vytvorit dostatecne vyrovnane ohodnocen. Na druhou
stranu pri sestavovan testu pedagog v, ktere znalosti potrebuje otestovat a jakou vahu jed-
notlivym otazkam ma priradit, protoze v, co cinilo zakum vets ci mens potze pri pochopen
testovaneho uciva.
 Klasikace na zaklade procenta spravnych odpoved
Objektivnejs je zpusob, kdy se pri prevodu bodu na klasikacn stupen vychaz z procenta
spravnych odpoved. Pouzva se navrh (Sedlackove, 1993).
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Procento spravne vyresenych uloh v testu:
Klasikace bezna Klasikace prsna Klasikace velmi prsna Klasikacn stupen
91-100 96-100 95-100 1
81-90 88-95 90-94 2
71- 80 82-87 85-89 3
61-70 70-81 80-84 4
0-60 0-69 0-79 5
Casty zpusob klasikace, kdy za jeden chybny prklad se snizuji znamka o jeden stupen je
velice nepresne. Zalez na obtznosti prkladu a pokud jsou velice obtzne, jiz jen polovicn
uspech muze byt velice dobry.
Dosahl-li i-ty zak bodovy zisk xi (hrube skore), muzeme pro kazdeho zaka vypoctat procento






kde xmax je maximaln mozny pocet zskanych bodu.










 Klasikace na zaklade normalnho rozdelen
Klasikovat lze take na zaklade normalnho rozdelen cetnost. Zde se bere v uvahu, ze pokud
mame dostatecne velky vzorek, bude se rozlozen vysledku pohybovat okolo Gaussovy krivky
(tj. nejvce je zastoupen stred { znamka 3, dale cetnost na obe strany rovnomerne klesa). [2]
4.2.1 Diagnosticky rozbor vysledku testu
Rozbor vysledku by mel nasledovat po kazdem pouzit testu. Dosazene vysledky zaku se posuzuj
podle prumerneho poctu dosazenych bodu. Vhodne je vysledky znazornit gracky. Pouzva se k
tomu histogram cetnost. Histogram cetnost je sloupcovy diagram, kde se na vodorovnou osu nanas
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dosazene vysledky testovan { pocty bodu. Svisla osa reprezentuje pocty zaku - cetnost. Udava se











Nestandardizovane testy a jejich
vyhodnocen
5.1 Nestandardizovany test na tema Snmac prvky
V predchozch kapitolach jsme se problematiky didaktickeho testu a jeho tvorby dotykali pouze v
teoreticke rovine. Pro komplexn uchycen a seznamen se s tmto tematem je dulezity take prstup
z praktickeho hlediska. Vzhledem k memu vztahu k technickym oborum, zvlaste pak oborum
zamerenym na audio a videotechniku, jsem se rozhodla vytvorit test tykajc se snmacch prvku.
Jedna se o snmac prvky v televizn technice, konkretne pak senzory CCD pouzvane v kamerach pro
snman obrazu, aby tento mohl byt dale reprodukovan. CCD senzory uzvane prave v kamerach jsou
ruzneho typu (FT, IT, FIT), zalez na typu kamery a pozadavcch na snmany obraz. Senzor typu
FT je nejvce nachylny na presvetlen, a proto jm jsou nejcasteji osazovany prumyslove kamery, kde
riziko presvetlen neznamena realny problem. Naproti tomu u televiznch kamer, kde jsou daleko
vets naroky na snman obrazu, se pouzva senzor typu IT, ktery svym konstrukcnm resenm
dokaze systemove vady vznikle u senzoru typu FT minimalizovat, ovsem i u typu IT urcita moznost
presvetlen a tm padem vzniku systemove vady nen vyloucena. Pro temer absolutn eliminaci rizika
presvetlen je tedy uzvano poslednho uvedeneho typu senzoru, a to typu FIT, u nehoz k podobnym
systemovym vadam uvedenym u predchozch dvou typu CCD senzoru prakticky nedochaz.
Tema snmacch prvku je dulezite pro pochopen zakladnch principu snman obrazu a vubec
zpracovan obrazu jako takoveho, a proto by mel byt vyklad tohoto tematu zahrnut ve Skolnm
vzdelavacm programu pro stredn skoly, na kterych se televizn technika vyucuje[11].
Zmneny test tedy proveruje znalosti tykajc se vyse uvedeneho tematu a je planovan na celou
vyucovac hodinu, jelikoz je vyhotoven ve dvou variantach (A a B pro zabranen opisovan). Navc
je potreba zjistit, zda-li jsou tento ucel vhodne otevrene ci uzavrene otazky, a proto jsem vytvorila
jeden test s otevrenymi a jeden test uzavrenymi otazkami, oba ve zmnenych variantach A,B. Podle
Megerovy techniky jsem si stanovila, ze zak by mel dosahnout uspesnosti nejmene 50%, test by
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se mel odehravat ve skoln ucebne. Pri psan testu, by mel byt ve trde klid na soustreden zaku,
pokojova teplota. Test je vytvoren z jedne ucelene kapitoly s nazvem Snmac prvky. Zaci k
uspesnemu slozen testu budou potrebovat obycejnou tuzku na kreslen schemat a propisovac tuzku
na psan textu. Nen vhodne zadavat test velmi brzo rano (7:00), po TV nebo pozde odpoledne (po
16:00).
5.2 Test s otevrenymi otazkami
 Poznavac cle: Senzory CCD jsou v kazde kamere. Je proto nutne znat jejich struktury a
mozne problemy ruznych typu posuvnych registru.
 Hodnotove cle: Znalost jednotlivych typu CCD senzoru je nezbytna pri rozhodovan o
moznostech, jak se vyhnout systemovym problemum pri snman obrazu.
 Operacn cle: Zak by mel dokazat popsat a nakreslit struktury jednotlivych typu senzoru
a vysvetlit jejich principy.
c. otazky p. bodu (A) p. bodu (B) cas na ulohu [min] (A) cas na ulohu [min] (B)
1 5 5 3 3
2 2 2 2 2
3 4 4 2,25 2,25
4 5 5 2,25 3
5 10 10 5,25 2,25
6 5 5 3,75 2,25
7 2 2 3 3,75
8 10 10 3,75 6
9 4 4 6 4,5
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Test je strukturovan nasledne: tucne je vyznacena kladena otazka a kurzvou jsou v tabulce
napsane pozadovane odpovedi. Obrazky, ktere jsou ilustrac spravnych odpoved nejsou po zacch
pozadovany cele. Stac, kdyz zak nakresl tolik, aby z toho bylo jasne, ze danou latku pochopil.
Dale jsou v obou variantach stejne otazky. Na tyto otazky je vhodne, aby odpovedeli vsichni zaci,
jelikoz si myslm, ze jsou pro tuto latku stezejn. A protoze tento test slouz zakum jako opakovan
pred maturitou, nemyslm si, ze by to necemu vadilo.
5.2.1 Varianta A
1) Nakreslete a popiste jednu bunku radkoveho senzoru CCD
Obrazek 5.1: Princip kondenzatoru MOS
hodnocen dostacujc odpoved
5 Spravne nakresl obrazek a napse: Zakladem prvku CCD je MOS kon-
denzator.Na kremkovem substratu typu P je nanesena izolacn vrstva oxidu
kremiciteho, na kterem je naparena kovova elektroda.[1]
4 Spravne nakresl obrazek a vynecha dve z nasledujcch slov: MOS,
kremkovem, izolacn, naparena, kovova
3-2 V obrazku nenakresl jednu z cast CCD prvku a pri popisu vynecha take jednu
z cast CCD prvku
1 V obrazku nenakresl dve z casti CCD prvku a pri popisu vynecha take dve z
cast CCD prvku
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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2) Co se stane, kdyz prilozme kladne napet na kovovou elektrodu? (Dokreslete
do obrazku.)
pocet bodu dostacujc odpoved
2 Spravne dokresl do obrazku a napse: V substratu se vytvor ochuzena oblast.
[1]
1,5 Spravne nakresl do obrazku a vynecha: v substratu
1 Do obrazku spatne zakresl ochuzenou oblast, ale spravne popse, co se stane.
0,5 Do obrazku spatne zakresl ochuzenou oblast, ale napse, ze vznikne oblast.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
3) Jak vznikne posuvny registr CCD?
hodnocen dostacujc odpoved
4 Serazenm jednotlivych MOS kondenzatoru tesne vedle sebe na jednom sub-
stratu. [1]
3 Serazenm jednotlivych kondenzatoru vedle sebe na jednom substratu.
2 Serazenm jednotlivych kondenzatoru vedle sebe.
1 Serazenm jednotlivych kondenzatoru.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
4) Popiste a nakreslete, jak muzeme posouvat naboj v posuvnem registru CCD.
Obrazek 5.2: Presun naboju v posuvnem registru CCD
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hodnocen dostacujc odpoved
5 Spravne nakresl obrazek a napse:
Prilozenm vyssho kladneho napet na elektrodu sousednho kondenzatoru se
ochuzena oblast prohloub tak,
ze vtahne naboj sousednho kondenzatoru. [1]
4 Spravne nakresl obrazek a vynecha jedno z nasledujcch slov: vyssho,
kladneho, nezmn prohlouben ochuzene oblasti
3-2 Spatne nakresl obrazek a vynecha dve z nasledujcch slov: vyssho, kladneho,
nezmn prohlouben ochuzene oblasti, a
ze vtahne naboj sousednho kondenzatoru.
1 Spatne nakresl obrazek a vynecha tri z nasledujcch slov: vyssho, kladneho,
nezmn prohlouben ochuzene oblasti, a
ze vtahne naboj sousednho kondenzatoru.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
5) Nakreslete a popiste princip plosneho senzoru CCD typu FT(Stac nakreslit
jen par bunek pro predstavu.)
Obrazek 5.3: Plosny senzoru CCD typu FT
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hodnocen dostacujc odpoved
10 Spravne nakresl obrazek a popse: Senzor je sestaven ze svislych posuvnych
registru CCD, jejichz pocet odpovda poctu pixelu v jednom radku. Je rozdelen
na dve stejne velke oblasti. Horn obrazova oblast je tvorena matic foto-
senzoru. V jednotlivych senzorech se pak po aktivn dobu pulsnmku vytvar
naboj umerny osvetlen msta. V dobe pulsnmkoveho zatemnen se tyto naboje
rychle presunou do spodn pametove oblasti. Tato pametova oblast je na
rozdl od obrazove oblasti zakryta aluminiovou maskou branc pruchodu svetla.
Pametova oblast je jeste ve spodn casti doplnena vystupnm horizontalnm
ctecm registrem, ze ktereho je v aktivn dobe nasledujcho pulsnmku vyctan
obrazovy signal v souladu s rozkladovou normou. [1]
9-7 Spravne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) jedno z nasledujcch
: horn obrazova oblast je tvorena matic fotosenzoru, v dobe pulsnmkoveho
zatemnen se tyto naboje rychle presunou do spodn pametove oblasti, pametova
oblast je zakryta aluminiovou maskou, pametova oblast je doplnena vystupnm
horizontalnm ctecm registrem [1]
6-4 Nepresne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) dve z nasledujcch
: horn obrazova oblast je tvorena matic fotosenzoru, v dobe pulsnmkoveho
zatemnen se tyto naboje rychle presunou do spodn pametove oblasti, pametova
oblast je zakryta aluminiovou maskou, pametova oblast je doplnena vystupnm
horizontalnm ctecm registrem,
3-1 Nepresne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) tri z nasledujcch
: horn obrazova oblast je tvorena matic fotosenzoru, v dobe pulsnmkoveho
zatemnen se tyto naboje rychle presunou do spodn pametove oblasti, pametova
oblast je zakryta aluminiovou maskou, pametova oblast je doplnena vystupnm
horizontalnm ctecm registrem,
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
6) Jaky je hlavn nedostatek plosneho senzoru CCD typu FT? Vysvetlete princip.
hodnocen dostacujc odpoved
5 Jev zvany vertical smear. Vets intenzita osvetlen muze zpusobit prrustek
vsech presouvanych naboju.
4 Jev zvany vertical smear. Pri popisu zapomene jednu z techto vec:Co
zpusobuje prrustek vsech naboju ; prrustek naboju
3-2 Spatne pojmenuje jev, ale dobre ho popse
1 Spatne pojmenuje jev, pri popisu zapomene obe z techto vec: Co zpusobuje
prrustek vsech naboju ; prrustek naboju[1]
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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7) Jak se tento nedostatek projevuje a jak ho lze odstranit?
hodnocen dostacujc odpoved
2 Svisle svetelne cary v obraze v mstech presvetlen.
Kamery lze doplnit mechanickou synchronn rotacn zaverkou prerusujc
svetelny tok k senzoru v dobe presunu naboju do pametove oblasti. [1]
1,5 Spravne napse, jak se tento nedostatek projevuje, ale u popisu jeho odstranen
neuvede (nebo spatne uvede)jedno z nasledujcch: rotacn zaverku, v dobe
presunu naboju
1 Nepresne napse, jak se tento nedostatek projevuje, ale u popisu jeho odstranen
neuvede (nebo spatne uvede)jedno z nasledujcch: rotacn zaverku, v dobe
presunu naboju
0,5 Nepresne napse, jak se tento nedostatek projevuje, ale u popisu jeho odstranen
neuvede (nebo spatne uvede)obe z nasledujcch: rotacn zaverku, v dobe
presunu naboju
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
8) Nakreslete a popiste princip plosneho senzoru CCD typu FIT.(Stac nakreslit
jen par bunek pro predstavu.)
Obrazek 5.4: Plosny senzoru CCD typu FIT
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hodnocen dostacujc odpoved
10 Je to kombinace typu FT a IT. Horn polovina senzoru obsauje strukturu
odpovdajc prvku IT a doln polovina je shodna s pametovou oblast prvku
FT. V aktivn dobe pulsnmku dochaz ke generovan naboju v jednotlivych fo-
tosenzorech.V dobe pulsnmkoveho zatemen jsou naboje presunuty nejprve do
vertikalnch posuvnych registru( jako u typu IT) a potom behem doby nekolika
radku do pametove oblasti, odkud jsou v dobe nasledujcho pulsnmku vyctany
v souladu s rozkladovou normou.[1]
9-7 Zak spravne nakresl, ale neuvede (nebo spatne uvede) dve polozky z
nasledujcch:kombinace typu FT a IT, horn polovina odpovda IT strukture,
doln polovina odpovda FT strukture, v dobe pulsnmkoveho zatemen jsou
naboje presunuty nejprve do vertikalnch posuvnych registru,behem doby
nekolika radku jsou presunuty do pametove oblasti
6-4 Zak nepresne nakresl, a neuvede (nebo spatne uvede) tri polozku z
nasledujcch: kombinace typu FT a IT, horn polovina odpovda IT
strukture,doln polovina odpovda FT strukture, v dobe pulsnmkoveho za-
temenjsou naboje presunuty nejprve do vertikalnch posuvnych registru, behem
doby nekolika radku jsou presunuty do pametove oblasti
3-1 Zak nepresne nakresl, ale neuvede (nebo spatne uvede) ctyri polozku
z nasledujcch: kombinace typu FT a IT, horn polovina odpovda IT
strukture,doln polovina odpovda FT strukture, v dobe pulsnmkoveho za-
temenjsou naboje presunuty nejprve do vertikalnch posuvnych registru,behem
doby nekolika radku jsou presunuty do pametove oblasti
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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9) Vyjmenujte a popiste systemove problemy senzoru CCD.
hodnocen dostacujc odpoved
4 Vertical smear,vets intenzita osvetlen muze zpusobit prrustek vsech naboju
presouvanych pres toto msto,projevuje se svislymi svetelnymi carami. Vznik
zaznejovych frekvenc nedodrzenm Nyquistovy podmnky, aliasing -prekryvan
spekter nedodrzenm Nyquistovy podmnky, ktery se v reprodukovanem obraze
objev jako strukturovane rusen[1]
3 Spravne vyjmenuje vsechny systemove problemy, ale u jejich popisu udela u
jedne vyjmenovane polozky chybu.
2 Zapomene vyjmenovat jeden systemovy problem a u jejich popisu udela u dvou
vyjmenovanych polozek chybu.
1 Zapomene vyjmenovat dva systemove problemy a u jejich popisu udela u vsech
trech vyjmenovanych polozek chybu.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
5.2.2 Varianta B
1)Popiste obrazek jedne bunky radkoveho senzoru CCD
Obrazek 5.5: Princip kondenzatoru MOS
5.2. TEST S OTEVRENYMI OTAZKAMI 42
Obrazek 5.6: Princip kondenzatoru MOS [1]
hodnocen dostacujc odpoved
5 Spravne popse obrazek a napse: Zakladem prvku CCD je MOS kondenzator.
Na kremkovem substratu typu P je nanesena izolacn vrstva oxidu kremiciteho,
na kterem je naparena kovova elektroda.[1]
4-3 Spravne popse obrazek a vynecha dve z nasledujcch slov:
MOS, kremkovem, izolacn, naparena, kovova
3-2 V obrazku nepopse jednu z cast CCD prvku a
pri popisu vynecha take jednu z cast CCD prvku
1 V obrazku nepopse dve z casti CCD prvku a
pri popisu vynecha dve z cast CCD prvku
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
2) Jak se v substratu vytvor ochuzena oblast?
hodnocen dostacujc odpoved
2 Prilozenm kladneho napet na kovovou elektrodu[1]
1,5 Prilozenm kladneho napet; spatne uvede kam se ma napet prilozit
1 Prilozenm napet; spatne uvede kam se ma napet prilozit
0,5 Prilozenm napet
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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3)Co vznikne, kdyz seradme jednotlive MOS kondenzatory tesne vedle sebe na
jednom substratu?
hodnocen dostacujc odpoved
4 Vznikne posuvny registr CCD.[1]
3 nelze udelit toto hodnocen
2 nelze udelit toto hodnocen
1 nelze udelit toto hodnocen
0 nesplnil pozadavky na hodnocen vyborne
4) Nakreslete a popiste fotosenzor s kondenzatorem MOS
Obrazek 5.7: Fotosenzor s kondenzatorem MOS[1]
hodnocen dostacujc odpoved
5 Spravne nakresl obr. a napse: Na substratu typu N je tenka vrstva polovodice
typu P. Obe vrstvy tvor diodovy PN prechod polarizovany v zavernem smeru
vnejsm napetm, na nemz dopadem fotonu vznikaj pary elektron-dra. Dry
v substratu rekombinuj a elektrony zde vytvor ochuzenou oblast s nabojem
umernym dopadajcmu svetlu. [1]
4-3 Spravne nakresl obr. a pri popisu vynecha dve polozky z nasledujcch: typu
N, typu P, diodovy, polarizovany v zavernem smeru, vnejsm napetm, PN
prechod, dopadem fotonu, par elektron-dra.
3-2 Nepresne nakresl obr. a pri popisu vynecha tri polozky z nasledujcch:typu
N, typu P, diodovy, polarizovany v zavernem smeru, vnejsm napetm, PN
prechod, dopadem fotonu, par elektron-dra.
1 Nepresne nakresl obr. a pri popisu vynecha ctyri polozky z nasledujcch: typu
N, typu P, diodovy, polarizovany v zavernem smeru, vnejsm napetm, PN
prechod, dopadem fotonu, par elektron-dra.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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5) Nakreslete a popiste princip plosneho senzoru CCD typu IT (stac nakreslit
jen par bunek pro predstavu)
Obrazek 5.8: Plosny senzoru CCD typu IT [1]
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hodnocen dostacujc odpoved
10 Spravne nakresl obrazek a popse: Pametova oblast je tvorena vertikalnmi
posuvnymi registry, ktere jsou jako hreben vsunuty mezi sloupce do pametove
oblasti. Tyto vertikaln registry jsou na spodn strane doplneny vystupnm hor-
izontalnm ctecm registrem a spolu s nm jsou zakryty neprusvitnou alumin-
iovou maskou hrebenoviteho tvaru. V aktivn dobe pulsnmku se na fotosen-
zorech obrazove casti vytvar naboj umerny osvetlen prslusneho msta a v
prubehu dalsho pulsnmku jsou z pametove oblasti vyctany v souladu z rozk-
ladovou normou. [1]
9-7 Spravne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) dve z nasledujcch:
Pametova oblast je tvorena vertikalnmi posuvnymi registry, jako hreben
vsunuty mezi sloupce do pametove oblasti, na spodn strane doplneny vystupnm
horizontalnm ctecm registrem, registry jsou zakryty neprusvitnou aluminiovou
maskou hrebenoviteho tvaru, V aktivn dobe pulsnmku se na fotosenzorech
obrazove casti vytvar naboj umerny osvetlen prslusneho msta [1]
6-4 Nepresne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) tri z nasledujcch:
Pametova oblast je tvorena vertikalnmi posuvnymi registry, jako hreben
vsunuty mezi sloupce do pametove oblasti, na spodn strane doplneny vystupnm
horizontalnm ctecm registrem, registry jsou zakryty neprusvitnou aluminiovou
maskou hrebenoviteho tvaru, V aktivn dobe pulsnmku se na fotosenzorech
obrazove casti vytvar naboj umerny osvetlen prslusneho msta
3-1 Nepresne nakresl obrazek a vynecha (nebo spatne uvede) ctyri z nasledujcch:
Pametova oblast je tvorena vertikalnmi posuvnymi registry, jako hreben
vsunuty mezi sloupce do pametove oblasti, na spodn strane doplneny vystupnm
horizontalnm ctecm registrem, registry jsou zakryty neprusvitnou aluminiovou
maskou hrebenoviteho tvaru, V aktivn dobe pulsnmku se na fotosenzorech
obrazove casti vytvar naboj umerny osvetlen prslusneho msta
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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6) Jaky je hlavn nedostatek plosneho senzoru CCD typu IT? Vysvetlete princip.
hodnocen dostacujc odpoved
5 Jev zvany vertical smear. Fotony cerveneho svetla pronikaj polovodicem ne-
jhloubeji a elektrony generovane temito fotony maj pak nejvets rozptyl.[1]
4-3 Spravne pojmenuje jev, u popisu vynecha (nebo uvede spatne) jedno z
nasledujcch: cerveny, nejhloubeji, nejvets, rozptyl
3-2 Nepresne pojmenuje jev, u popisu vynecha (nebo uvede spatne) jedno z
nasledujcch: cerveny, nejhloubeji, nejvets, rozptyl
1 Nepresne pojmenuje jev, u popisu vynecha (nebo uvede spatne) dve z
nasledujcch: cerveny, nejhloubeji, nejvets, rozptyl
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
7) Jak se tento nedostatek projevuje?
hodnocen dostacujc odpoved
2 Vertical smear se u techto prvku projevuje svislymi ruzovymi carami.[1]
1,5 Vertical smear se u techto prvku projevuje ruzovymi carami.
1 Vertical smear se u techto prvku projevuje carami.
0,5 Vertical smear se u techto prvku projevuje - zak napse jiny geom. utvar
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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8) Nakreslete a popiste princip plosneho senzoru CCD typu FIT.(Stac nakreslit
jen par bunek pro predstavu.)
Obrazek 5.9: Plosny senzoru CCD typu FIT [1]
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hodnocen dostacujc odpoved
10 Je to kombinace typu FT a IT. Horn polovina sen-
zoru obsauje strukturu odpovdajc prvku IT a doln
polovina je shodna s pametovou oblast prvku FT. V
aktivn dobe pulsnmku dochaz ke generovan naboju
v jednotlivych fotosenzorech.V dobe pulsnmkoveho za-
temen jsou naboje presunuty nejprve do vertikalnch
posuvnych registru( jako u typu IT) a potom behem
doby nekolika radku do pametove oblasti,odkud jsou v
dobe nasledujcho pulsnmku vyctany v souladu s rozk-
ladovou normou.[1]
9-7 Zak spravne nakresl, ale neuvede (nebo spatne uvede)
dve polozky z nasledujcch:kombinace typu FT a IT,
horn polovina odpovda IT strukture, doln polovina
odpovda FT strukture, v dobe pulsnmkoveho zatemen
jsou naboje presunuty nejprve do vertikalnch posuvnych
registru,behem doby nekolika radku jsou presunuty do
pametove oblasti
6-4 Zak nepresne nakresl, a neuvede (nebo spatne uvede) tri
polozku z nasledujcch:kombinace typu FT a IT, horn
polovina odpovda IT strukture,doln polovina odpovda
FT strukture, v dobe pulsnmkoveho zatemenjsou
naboje presunuty nejprve do vertikalnch posuvnych reg-
istru, behem doby nekolika radku jsou presunuty do
pametove oblasti
3-1 Zak nepresne nakresl, ale neuvede (nebo spatne uvede)
ctyri polozku z nasledujcch:kombinace typu FT a
IT, horn polovina odpovda IT strukture,doln polov-
ina odpovda FT strukture, v dobe pulsnmkoveho za-
temen jsou naboje presunuty nejprve do vertikalnch
posuvnychregistru,behem doby nekolika radku jsou
presunuty do pametove oblasti
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
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9) Vyjmenujte a popiste systemove problemy senzoru CCD.
hodnocen dostacujc odpoved
4 Vertical smear,vets intenzita osvetlen muze zpusobit
prrustek vsech naboju presouvanych pres toto
msto,projevuje se svislymi svetelnymi carami.
Vznik zaznejovych frekvenc nedodrzenm Nyquistovy
podmnky, aliasing -prekryvan spekter nedodrzenm
Nyquistovy podmnky, ktery se v reprodukovanem obraze
objev jako strukturovane rusen[1]
3 Spravne vyjmenuje vsechny systemove problemy, ale u
jejich popisu udela u jedne vyjmenovane polozky chybu.
2 Zapomene vyjmenovat jeden systemovy problem a u je-
jich popisu udela u dvou vyjmenovanych polozek chybu.
1 Zapomene vyjmenovat dva systemove problemy a u jejich
popisu udela u vsech trech vyjmenovanych polozek chybu.
0 nesplnil pozadavky na hodnocen dostatecne
5.2.3 Vyhodnocen testu
Test byl dan k proveren celkem osmnacti zakum, vzdy po devti zacch. V tabulce 5.2.3 jsou
vypocteny indexy obtznosti P a ULI koecienty pro jednotlive ulohy.
Varianta A
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Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu














= 12; 2 (5.1)
Gracke znazornen vysledu testovan
Informace, ktere jsou uvedene v tabulce 5.4.3 je mozne znazornit pomoc histogramu cetnost.
Pomoc tohoto histogramu cetnost muzeme zhodnotit slozen trdy co do stupne zvladnut daneho
useku uciva. [2]
. .
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Test je podle indexu obtznosti jednotlivych uloh velmi vyrovnany. Nenachaz se tam zadna
velmi obtzna uloha. Nejlehc otazka ve variante A byla otazka c. 1. a to zamerne pro povzbuzen
zaka na zacatku testu. Nejtez otazka se jevila zakum otazka c. 2. Mile me prekvapily otazky c.
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5 a 8, kde se kreslilo. I kdyz vetsinou zaci princip nepopsali, obrazek nakreslili spravne. Nejvets
nedostatky meli zaci v zakladnch otazkach.
Varianta B










Varianta B dopadla podstatne hure. Testove otazky pro variantu B mi neprijdou o tolik tezs, nez
ve variante A. Jako u varianty A plat, ze zaci spravne nakreslili obrazky, ale nedokazali popsat
princip.
I pres velmi spatny vysledek varianty B, mam vets prehled o dosazenych znalostech testovanych
zaku nez z testu s uzavrenyma otazkama. Vm, ze zaci by potrebovali znovu probrat konstrukci
jedne bunky radkoveho senzoru CCD a vznik posuvneho registru, ze ktereho pak vznikaj jednotlive
typy plosnych senzoru. Dale vm, ze zaci maj problemy v popisovan deju, ktere se odehravaj pri
presunu naboju. Tyto cenne informace mi vsak test s uzavrenymi otazkami neposkytuje.
Klasikace
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Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu











= 7; 2 (5.2)
Gracke znazornen vysledu testovan
Informace, ktere jsou uvedene v tabulce 5.4.3 je mozne znazornit pomoc histogramu cetnost.
Pomoc tohoto histogramu cetnost muzeme zhodnotit slozen trdy co do stupne zvladnut daneho
useku uciva. [2]
. .











5.3 Test s uzavrenymi otazkami
Test je casove planovan na zhruba 10 - 15 minut. Jedna otazka by zakovi mela trvat cca jednu
minutu.
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Klasikacn tabulka





















2) Naboj tvoreny nedostatkem volnych der se soustred:
a) na kovove elektrode
b) v kremkovem substratu
c) v ochuzene oblasti
3) Naboj v radkovem senzoru CCD se posouva:
a) prilozenm vyssho napet
b) prilozenm nizsho napet
c) prilozenm vyssho proudu
d) prilozenm nizsho proudu
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(a) (b) (c)
4) Vyberte z nasledujcch obrazku plosny senzor typu IT.
[1]
5) Senzory FT maj uplatnen predevsm v:
a) fotoaparatech
b) HD televizn vyrobe
c) prumyslovych kamerach




7) Vertical smear se u senzoru typu IT projevuje.
a) ruzovymi carami
b) modrymi kruhy
c) duchy v obraze
d) svislymi pruhy
8) Senzor typu FIT je vybaven oddelenou pametovou oblast.
{ ano
{ ne
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9) U senzoru je CCD je obraz v jedn. radcch vzorkovan. I zde plat tzv.
Nyquisova podmnka, ktera rka, ze:
a) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
b) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
c) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
d) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
Tabulka spravnych odpoved















2) K posunut naboje v posuvnem registru dochaz:
a) tunelovym jevem (tez kvantove tunelovan), pri nemz castice porusuje principy kla-
sicke fyziky tm, ze prochaz potencialovou barierou, ktera je vyss nez energie castice
b) vytvorenm diodoveho PN prechodu polarizovaneho v zavernem smeru vnejsm napetm
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c) prilozenm vyssho kladneho napet na elektrodu sousednho kondenzatoru
3) Na kterem obrazku je vyobrazen plosny senzor typu FT? [1]
(d) (e) (f)
4) Doplnte vetu :
Prestoze presun do pametove oblasti senzoru typu FT je velmi rychly, muze vets intenzita
osvetlen zpusobit . . .




6) Senzor typu IT je vybaven oddelenou pametovou oblast.
{ ano
{ ne
7) Senzory typu FIT a) spojuj zapory FT a IT senzoru
b) spojuj klady FT a IT senzoru
c) ma uplne novou konstrukci
8) U senzoru je CCD je obraz v jedn. radcch vzorkovan. I zde plat tzv.
Nyquisova podmnka, ktera rka, ze:
a) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
b) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
c) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
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d) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
9) Aliasing je :
a) rusen vlivem pusoben svetla na senzor
b) strukturovane rusen v obraze nedodrzenm Nyqustovy podmnky
c) rusen vlivem pusoben IR svetla na senzor
d) rusen vlivem kolsajc stove frekvence
Tabulka spravnych odpoved











Predmet Televizn technika se vyucuje pouze ve dvou trdach tretho a ctvrteho rocnku SPSST
Panska. Test s uzavrenymi otazkami byl dan ctvrtemu rocnku, aby slouzil jako opakovan pred
maturitou. Po domluve s vyucujc jsme se rozhodly dat tento test pouze jedne trde, protoze druha
trda je zamerena spse organizacne a na testovanou latku nen kladen takovy duraz. Tato trda by
pak mohla ovlivnit vysledky vyhodnocen testu, coz je v tomto prpade nezadouc.
Varianta A byla dana devti zakum a variantu B testovalo zaku jedenact. V tabulce 5.3.3 jsou
vypocteny indexy obtznosti P a ULI koecienty pro jednotlive ulohy.
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Varianta A










Podle indexu obtznosti uloh se zdaj byt jednotlive otazky snadne. Musme vsak zohledit fakt,
ze zaci za par tydnu maturuj a ze test jim poslouzil jen jako opakovan k maturite.
Nejlehc otazka byla otazka c. 1., a to zamerne pro povzbuzen zaka na zacatku testu. Nejtez
otazka se jevila zakum otazka c. 2 a to pravdepodobne kvuli dobre zvolenym distraktorum, coz nen
dobre, kdyz prvn otazka zaka namotivuje a hned druha otazka zakovi vezme tzv. vtr z plachet.
Nejlepe volene distraktory byly v druhe otazce, kde z celkem devti testovanych zaku zaskrtlo
distraktor a) dvakrat a distraktor b) trikrat. Dals takto uspesnou otazkou byla otazka 5 a 3.
Otazka c. 7 mela pravepodobne spatne zvoleny vyber odpoved. V ucebnici, kterou maj zaci k
dispozici se pse: Vertical smear se u senzoru typu IT projevuje svislymi ruzovymi carami. Proto
distraktor za d) byl nevhodne zvoleny. A nikdo z zaku proto nezvolil spravnou odpoved.
U varianty A navrhuji u otazky c. 7 nahradit spatne zvoleny distraktor distraktorem jinym.
Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu










= 21; 7 (5.3)
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. .




















Jako nejobtznejs se jevila zakum otazka c. 4. V porovnan variantou A je bud varianta B
jednoduss anebo zaci, kter obdrzeli variantu B jsou lepe pripraveni.
Nejleps distraktor varianty B je distraktor a) v otazce c. 2. Tento distraktor jsem zamerne
rozepsala, jelikoz nekter zaci mohou zastavat nazor, ze cm dels a ucene znejc odpoved, tm je
vets pravdepodobnost, ze bude spravne. Jako si to mysleli tri zaci z jedenacti testovanych.
Otazka c. 4 byla pravdepodobne spatne formulovana. Z vety, ktera se mela doplnit nebylo asi
jasne, co se melo doplnit. Po zacch se chtelo, aby tento jev dopsali. Oni tento nedokonceny jev
pouze pojmenovali, jelikoz nikdo nepochopil, ze popis jevu uvedeneho v otazce se ma dokoncit,
uznala jsem spravne pojmenovan tohoto jevu jako spravnou odpoved. Zaci casto uvadeli chybne
tzv. blooming. Tento jev se ve skritpech nikde neuvad a pravdepodobne se uc v jinem predmetu.
Rozdl mezi vertical smearem (jev, ktery meli zaci dopsat) a bloomingem je popsan zde [?]. Nekter
zaci uvedli pouze \smear", coz je neuplna odpoved, ovsem jedna se o polovinu spravne odpovedi,
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proto jsem se rozhodla jim za tuto odpoved udelit 0,5 bodu. Za zmnku take stoj, ze teckovana
cara, ktera slouz jako oblast pro napsan spravne odpovedi (dopsan uvedeneho jevu) je kratka a
svad prave k uveden jednoslovne odpovedi.
Dale jsem prehodnotila nabzene odpovedi u otazky c. 7. Spravne zaskrtnut odpovedi, ze senzor
typu FIT spojuje klady senzoru FT a IT nevypovda nic o znalostech zaka. Proto jsem se rozhodla
zmenit obsah nabzenych odpoved, jak je uvedeno v prloze 5.4.3
Chybovost otazky c. 9 jsem cekala vets. Muze to byt zpusobeno tm, ze nabzena odpoved je
nejdels a zn technicky nebo je to zusobeno nedostatecne silnymi distraktory.
U varianty B navrhuji preformulovat otazku c. 4 a zvolit vhodnejs vyber odpoved pro otazku
c. 7. Opraveny test je vlozen v prloze 5.4.3.
Dle meho nazoru je test s uzavrenymi otazkami vhodny spse pro zjisten dlcch vedomost a ne
zcela proveruje, zda zak danou latku pochopil komplexne a je schopen si dat ruzne aspekty daneho
uciva do souvislost. K tomuto ucelu je vhodnejs test s otevrenymi otazkami.
Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu












= 4; 6 (5.4)
Gracke znazornen vysledu testovan
Informace, ktere jsou uvedene v tabulce 5.4.3 je mozne znazornit pomoc histogramu cetnost.
Pomoc tohoto histogramu cetnost muzeme zhodnotit slozen trdy co do stupne zvladnut daneho
useku uciva. [2]
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. .










5.4 Nestandardizovany test z Televizn kolorimetrie
Krome testu, ktery proveruje znalosti tykajc se tematu snmacch prvku a je sestaven ve dvou
podobach (test s otevrenymi a test s uzavrenymi otazkami), jsem se rozhodla udelat test, ve kterem
by se objevovala kombinace obou typu otazek. Vyber okruhu otazek byl urcen na zaklade domluvy
s vyucujc, u ktere jsem absolvovala naslechy pro pedagogickou praxi. Vyslovila totiz pran, abych
sestavila test z Televizn kolometrie, nebot toto tema delalo zakum problemy a potrebovali si jej
pred statn maturitn zkouskou procvicit.
Test je casove planovan na zhruba 15 - 20 minut. Jedna otazka by zakovi mela trvat cca dve
minuty.
Klasikacn tabulka
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1) Viditelne svetlo se pohybuje v rozmez techto vlnovych delek:
a) 280 nm - 620 nm
b) 580 nm - 920 nm
c) 380 nm - 700 nm
d) 920m  380m
e) 380m  700m
2) Barvu bleho svetla vyjadrujeme pomoc :
a) jasu
b) tonu, jasu a sytosti
c) tonu a sytosti
d) teploty chromaticnosti
3) Vsechna barevna svetla muzeme charakterizovat parametry. Vyjmenujete je a
popiste je.




5) Jake barvy povazujeme za doplnkove?
a) Y, R-Y, B-Y
b) R G B
c) Y X Z
d) C M Y
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e) R G Y
f) R B Y
6) Napiste jasovou rovnici nebo-li rovnici vyjadrujc slozen jasoveho signalu ze
tr uvedenych televiznch slozkovych barev(stac s presnost na desetiny)
7) Proc byly zavedeny neskutecne barvy X,Y,Z a z ceho tyto neskutecne barvy
vychazej?
8) Nakreslete diagram MKO (CIE)a vyznacte trojuhelnkovou oblast barev, ktere
je schopna barevna televize reprodukovat.
Tabulka spravnych odpoved
c. otazky spravna dpoved
1 c)
2 d)
3 Ton barvy -vyjadruje barevnost, podle dominantn vlnove delky; sytost-vyjadruje




6 Y = 0; 299R + 0; 587G+ 0; 114B
7 Cervene svetlo nabyva zapornych hodnot, neumme to jednoduse realizovat.
Vychazej z trichromatickych clenitelu r,g,b.
8
diagram MKO s vyznacenou oblast
5.4.2 Varianta B
1) Jakym vztahem je denovana frekvence vlnen?
2) Teplota chromaticnosti ma jednotku:









3) Priradte spravny popisek k obrazku:
a) ruzny ton barvy; stejna sytost; stejny jas
b) stejny ton barvy; ruzna sytost; integr. jas ruzny
c) stejny ton barvy; stejna sytost; ruzny jas
(g) (h) (i)
[1]
4) Subtraktivn msen barev je princip, kdy se barevna svetla sctaj prmo okem
nebo na ble podlozce ci projekcn plose.
{ ano
{ ne
5) Jake barvy povazujeme za zakladn?
a) Y, R-Y, B-Y
b) R G B
c) Y X Z
d) C M Y
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e) R G Y
f) R B Y
6) Vsechna barevna svetla muzeme charakterizovat parametry. Vyjmenujete je a
popiste je.
7) Proc byly zavedeny neskutecne barvy X,Y,Z a z ceho tyto neskutecne barvy
vychazej?
8) Nakreslete diagram MKO (CIE)a vyznacte krivku blych svetel
Tabulka spravnych odpoved
c. otazky spravna dpoved
1 f = c=
2 b)
3 c a b [1]
4 ne
5 b)
6 Ton barvy -vyjadruje barevnost, podle dominantn vlnove delky; sytost-vyjadruje
pomer energi jedn.monochromatickych svetel; jas-vyjadruje soucet enegrgetickych
prspevku jedn.monochromatickych svetel
7 Cervene svetlo nabyva zapornych hodnot, neumme to jednoduse realizovat.
Vychazej z trichromatickych clenitelu r,g,b.
8
diagram MKO s vyznacenou oblast
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5.4.3 Vyhodnocen testu
Klasikacn tabulka









Test byl dan k overen celkem padesati zakum ze dvou trd ctvrteho rocnku a jak jiz bylo
zmneno, slouzil jako opakovan pred maturitou. Jelikoz mi byly testy predany dohromady, nemohu
rozlisit ktery test patr ktere trde a tudz nemohu porovnat jak dopadly trdy navzajem. To ale
nen ucelem tohoto testu.
Varianta A byla rozdana dvacetisesti zakum. Nasledujc tabulka 5.4.3 obsahuje indexy obtznosti
P a ULI koecienty jednotlivych uloh.
Varianta A
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Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu














= 9; 9 (5.5)
Gracke znazornen vysledu testovan
Informace, ktere jsou uvedene v tabulce 5.4.3 je mozne znazornit pomoc histogramu cetnost.
Pomoc tohoto histogramu cetnost muzeme zhodnotit slozen trdy co do stupne zvladnut daneho
useku uciva. [2]
. .












Variantu B dostalo dvacetctyri zaku. V tabulce 5.4.3 jsou opet vypocteny indexy obtznosti P
a ULI koecienty pro jednotlive ulohy.
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Varianta B









Nejlehc byla otazka c. 1. u varianty A, a to zamerne pro povzbuzen zaka na zacatku testu.
Naopak u varianty B se prvn otazka jevila zakum jako nejtezs, coz je tezko pochopitelne, protoze
se jedna o zakladn znalost zaka, kterou uplatnuje i v jinych predmetech. U varianty B vysla jako
nejsnadnejs otazka c. 5.
Tret otazka u varianty A (u varianty B je to otazka c. 6) dopadla velice spatne, pokud uvazme,
ze tento test byl vyplnovan ve ctvrtych rocncch tesne pred maturitou. Zde by byl index obtznosti
0, kdybych zakum, kter pouze vyjmenovali parametry, ale nepopsali jejich vlastnosti neuznala tuto
odpoved jako spravnou. Bud si zaci neprecetli cele zadan otazky nebo latku neumeli. Ale ani v
jednom prpade se nikdo nepokusil jejich vlastnosti popsat.
I kdyz je sedma a osma otazka stejna pro obe varianty a zaci mohou snaze opisovat, vysledky
tomu tak nenaznacuj. Naopak poukazuj na neznalost dane latky. U sedme otazky napsalo jen
nekolik zaku odpoved velmi obecnou, hovorove receno nic nerkajc. Zbytek zaku otazku nevy-
plnilo. U osme otazky jsem take byla shovvavejs, protoze diagram MKO mi vetsina zaku nakreslila
jako trojuhelnk, ne jako podkovu, coz je zvlaste u zaku, kter si maj latku pouze zopakovat,
prinejmensm prekvapujc. I pres zmnenou shovvavost k podobe nakresleneho diagramu tato
otazka nedopadla nejlepe, lec se dle meho nazoru dotazovala na zakladn znalosti (osma otazka se
lis ve variantach ve vyznacen pozadovanych oblast v diagramu).
Nejlepe volene distraktory byly ve variante A ve druhe otazce, kde z celkem dvacetisesti testo-
vanych zaku zaskrtlo distraktor a) pet zaku, v dalsch prpadech ditraktor a) zaskrtli, ale nasledne
opravili na spravnou odpoved ctyri zaci. Distraktor b) byl pouzit ve dvou prpadech. I ve variante B
byly nejlepe volene distraktory ve druhe otazce, kde z celkem dvacetictyr testovanych zaku zaskrtli
distraktor c) ctyri zaci, distraktor e) dva zaci a ditraktor a) rovnez dva zaci.
Variantu A bych nemenila. Ve variante B bych otazku c. 5 umstila na zacatek prave proto, ze
se pta na zakladn znalosti. Opraveny test je vlozen v prloze .1
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V testu se prokazalo, ze otevrene otazky, kde se mus prokazat komplexn pochopen latky, delaj
zakum problemy a testovanou latku neum. Mnoho zaku melo problemy i v otazkach uzavrenych s
velmi silnymi distraktory. Predvedene znalosti neodpovdaj maturitnmu rocnku.
Diagnosticky rozbor vysledku testu
Vypocet prumerneho poctu bodu na zaka v testu














= 9; 1 (5.6)
Gracke znazornen vysledu testovan
Informace, ktere jsou uvedene v tabulce 5.4.3 je mozne znazornit pomoc histogramu cetnost.
Pomoc tohoto histogramu cetnost muzeme zhodnotit slozen trdy co do stupne zvladnut daneho
useku uciva. [2]
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Didakticky test je nedlnou soucast ucebnho systemu a napomaha leps kontrole a zpetne vazbe
pri overovan dosazenych znalost. Pri praci na teto psemne praci se mi postupne odkryvala cela
rada dulezitych aspektu tvorby a funkc didaktickeho testu. Naprklad, ze na jeho podobe zavis
ucel zkousen - pri pouzit uzavrenych otazek testujeme spse dlc vedomosti, u otevrenych otazek
zjistujeme komplexnost a mru pochopen daneho tematu. Nelze vsak tyto dva na prvn pohled
rozdlne smery pausalizovat a striktne je od sebe oddelovat. Muzeme totiz najt prunik obou
prstupu - i spravne polozenymi uzavrenymi otazkami jsme schopni doclit zmnene funkce otazek
otevrenych a naopak. Zalez nejen na zkusenostech pedagoga, ktery takovy didakticky test vytvar,
ale take na jakesi empatii a schopnosti doclit kyzeneho efektu testu, tedy spravne kladenymi
otazkami overit znalosti zaka z ruznych pohledu na danou problematiku.
Seznamen s literaturou, ve ktere jsou obsazeny nezbytne dulezite informace o tvorbe a funkcch
didaktickeho testu, mi dopomohlo k vyvarovan se cele rady chyb pri tvorbe vlastnch testu a k
nasmerovan na spravnou cestu k jejich sestaven. Prakticke overen testu zaky dvou trd tretho
a ctvrteho rocnku SPSST pak plnilo podstatnou roli pri overovan spravne funkce testu a jejich
kvality. V prpade meho rozhodnut vyucovat na odborne skole, a tm i pravidelne sestavovat testy
pro overovan nejen dosazenych znalost zaku, ale do jiste mry take overovan mych schopnost
radne naucit dany predmet, dane tema, priklonila bych se mimo jine i k obeznamen se s mentalitou
zkousenych pro leps kalibraci podoby testu.
Prace na teto bakalarske praci mi prinesla neocenitelne utrben poznatku o tvorbe nestandard-
izovanych testu a verm, ze v prpade potreby mi takova zkusenost bude v budoucnu napomahat k
lepsmu a dokonalejsmu prstupu pri sestavovan didaktickych testu.
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2) Naboj tvoreny nedostatkem volnych der se soustred:
a) na kovove elektrode
b) v kremkovem substratu
c) v ochuzene oblasti
3) Naboj v radkovem senzoru CCD se posouva:
a) prilozenm vyssho napet
b) prilozenm nizsho napet
c) prilozenm vyssho proudu
d) prilozenm nizsho proudu
4) Vyberte z nasledujcch obrazku plosny senzor typu IT.
[1]
5) Senzory FT maj uplatnen predevsm v:
a) fotoaparatech









7) Vertical smear se u senzoru typu IT projevuje.
a) svislymi ruzovymi carami
b) svislymi modrymi carami
c) vertikalnmi duchy v obraze
d) vertikalnmi modrymi carami
8) Senzor typu FIT je vybaven oddelenou pametovou oblast.
{ ano
{ ne
9) U senzoru je CCD je obraz v jedn. radcch vzorkovan. I zde plat tzv.
Nyquisova podmnka, ktera rka, ze:
a) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
b) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
c) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu



















2) K posunut naboje v posuvnem registru dochaz:
a) tunelovym jevem (tez kvantove tunelovan), pri nemz castice porusuje principy kla-
sicke fyziky tm, ze prochaz potencialovou barierou, ktera je vyss nez energie castice
b) vytvorenm diodoveho PN prechodu polarizovaneho v zavernem smeru vnejsm napetm
c) prilozenm vyssho kladneho napet na elektrodu sousednho kondenzatoru
3) Na kterem obrazku je vyobrazen plosny senzor typu FT? [1]
4) U senzoru typu FT je popisovan nasledujc jev. Dopiste jej a napiste, jak se
tento jev nazyva.
Prestoze presun do pametove oblasti senzoru typu FT je velmi rychly, muze vets intenzita
osvetlen zpusobit . . .






6) Senzor typu IT je vybaven oddelenou pametovou oblast.
{ ano
{ ne
7) Senzory typu FIT
a) horn polovina senzoru obsahuje strukturu odpovdajc prvku FT a doln polovina
senzoru obsahuje strukturu odpovdajc prvku IT
b) horn polovina senzoru obsahuje strukturu odpovdajc prvku IT a doln polovina
senzoru obsahuje strukturu odpovdajc prvku FT
e) maj odlisnou konstrukci
8) U senzoru je CCD je obraz v jedn. radcch vzorkovan. I zde plat tzv.
Nyquisova podmnka, ktera rka, ze:
a) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
b) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek minimaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
c) vzorkovac frekvence mus byt vets, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
d) vzorkovac frekvence mus byt mens, nez dvojnasobek maximaln frekvence vzorko-
vaneho prubehu
9) Aliasing je :
a) rusen vlivem pusoben svetla na senzor
.1. PRILOHA B V
b) strukturovane rusen v obraze nedodrzenm Nyqustovy podmnky
c) rusen vlivem pusoben IR svetla na senzor
d) rusen vlivem kolsajc stove frekvence
Tabulka spravnych odpoved






















1) Jake barvy povazujeme za zakladn?
a) Y, R-Y, B-Y
b) R G B
c) Y X Z
d) C M Y
.1. PRILOHA B VI
e) R G Y
f) R B Y
2) Jakym vztahem je denovana frekvence vlnen?









4) Priradte spravny popisek k obrazku:
a) ruzny ton barvy; stejna sytost; stejny jas
b) stejny ton barvy; ruzna sytost; integr. jas ruzny
c) stejny ton barvy; stejna sytost; ruzny jas
(p) (q) (r)
[1]
5) Subtraktivn msen barev je princip, kdy se barevna svetla sctaj prmo okem
nebo na ble podlozce ci projekcn plose.
{ ano
{ ne
.1. PRILOHA B VII
6) Vsechna barevna svetla muzeme charakterizovat parametry. Vyjmenujete je a
popiste je.
7) Proc byly zavedeny neskutecne barvy X,Y,Z a z ceho tyto neskutecne barvy
vychazej?
8) Nakreslete diagram MKO (CIE)a vyznacte krivku blych svetel
Tabulka spravnych odpoved
c. otazky spravna dpoved
1 b)
2 f = c=
3 b)
4 c a b [1]
5 ne
6 Ton barvy -vyjadruje barevnost, podle dominantn vlnove delky; sytost-vyjadruje
pomer energi jedn.monochromatickych svetel; jas-vyjadruje soucet enegrgetickych
prspevku jedn.monochromatickych svetel
7 Cervene svetlo nabyva zapornych hodnot, neumme to jednoduse realizovat.
Vychazej z trichromatickych clenitelu r,g,b.
8
diagram MKO s vyznacenou oblast
